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ABSTRAKT
Termi mediat në përgjithësi i referohet mediave të komunikimit ose mediave masive,të cilat
janë në dispozicion të një numri të pranuesve dhe janë konceptuar kolektivisht si një entitet
i vetëm, gjithëpërfshirës dhe i përhapur. Fillimisht do të thotë një ndërmjetës ose një sasi e
mesme.
Mediat e shkruara apo në përgjithësi të gjitha mediat janë një segment shumë i rëndësishëm
i një vendi, për arsye që gjithmonë dërgojnë tek informacionet e rëndësishme apo të
nevojshme rreth vendit.
Në studimet mediatike dhe në shkencat e tjera shoqërore, media zakonisht i referohet
mjeteve të komunikimit (media të shtypura ose transmetuese) ose forma të caktuara teknike
me të cilat këto mjete janë realizuar (libra, gazeta, televizion, radio, film dhe tani internet
dhe video lojëra).
Media e shkruar është një ofrues special i shërbimeve të redaktimit dhe kopjimit të shkrimit
për sektorin ligjor.
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1 HYRJE
Gazetat janë lënë në pozitë të pabarabartë në tregun mediatik, si dhe kanë pasur nevojë të
bëjnë ndryshime të rëndësishme në politikat redaktuese për të qenë të qëndrueshme.
Gazetat e mëdha botërore e kanë përshtatur përmbajtjen e tyre redaktuese, duke i lënë më
pak hapësirë produktit primar – lajmit – dhe më shumë hapësirë raporteve më të
hollësishme, storieve të vazhdueshme dhe analizave të lajmit.Vetëm duke ofruar storie
ekskluzive dhe raporte të hollësishme hulumtuese, gazetat kanë arritur të konkurrojnë në
tregun e mediave me rrjetet televizive dhe elektronike me rritje të shpejtë.
Koha kur gazetat arrinin tirazhe ditore 80-90 mijë kopje (RD në vitet ’90-’91 dhe “Koha
Jonë” në ’97) janë tashmë një e kaluar tepër e largët. Sot, tirazhi i të gjitha gazetave të
përditshme (rreth 20), sipas të dhënave nga shtypshkronjat me vështirësi arrin 40 mijë
kopje, ndërsa shitjet janë shumë më të ulëta. Ndikimi i medias në jetën e përditshme është
shumë më i lartë se 20 vjet më parë, por kanalet e komunikimit kanë ndryshuar ndjeshëm.
Në fillim të viteve 2000, ishin televizionet ato që morën stafetën e informimit të publikut,
duke i dhënë goditjen e parë (të lehtë) medies së shkuar (shiko:http://www.monitor.al/si-tembijetoje-shtypi-shkruar/)
Vitet e fundit është interneti, ai që për shumë kënd, sidomos brezin e ri, është mjeti kryesor
i informimit, duke i dhënë goditjen përfundimtare gazetave. Ndërsa kjo është një tendencë e
pashmangshme në të gjithë botën, madje te ne është me pak vonesë, forma se si media e
shkruar shqiptare po përballet është disi e ndryshme nga shtypi i huaj. Ky i fundit që po
bëhet gjithnjë e më analitik, ndërsa një pjesë e madhe e gazetave të përditshme vendase
janë kthyer thjesht në informative, duke u përqendruar në lajme për prona, legalizime, apo
pensionet, informacione që u interesojnë kryesisht një brezi të vjetër, apo dhe lajme që janë
konsumuar një ditë më parë nga televizionet, mediat online, që po shtohen me shpejtësi,
apo dhe rrjetet sociale (shiko: http://www.monitor.al/si-te-mbijetoje-shtypi-shkruar/)
Qëllimi i këtij punimi është ofrimi i më shumë njohurive rreth të gjitha mediave në
përgjithësi, si dhe pika kryesore e kësaj teme që është mbijetesa e mediave të shkruar në
vendin tonë dhe llojet e tyre. Gjithashtu qëllim tjetër i këtij punimi është edhe pasja e një
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pamje të mediave të shkruar në Kosovë. Ky punim do të informojë të gjithë ata që janë të
interesuar për të ditur më shumë për mediat e shkruara dhe si të bëhet mbijetesa e tyre pasi
që vitet e fundit shumë është duke u zëvendësuar me faqe të ndryshme online në internet.
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS
Çfarë është media?
Media është entiteti më i fuqishëm mbi tokë. Ata kanë pushtetin ta bëjnë të pafajshmin
fajtor dhe ta bëjnë fajtorin të pafajshëm dhe ky është pushteti. Sepse ata kontrollojnë
mendjet e masave.-Malcom X (Haxhi Malik Shabaz) (1925-1965).
(shiko:https://kohaislame.com/cfare-eshte-media/)
Termi mediat në përgjithësi i referohet mediave të komunikimit ose mediave masive, të
cilat janë në dispozicion të një numri të pranuesve dhe janë konceptuar kolektivisht, si një
entitet i vetëm, gjithëpërfshirës dhe i përhapur. Fillimisht do të thotë një ndërmjetës ose një
sasi e mesme, fjala medium ka qenë në përdorim që nga shekulli i gjashtëmbëdhjetë. Nga
vitet 1700, termi u përdor për të referuar monedhën dhe një medium të shkëmbimit.Në
shekullin e nëntëmbëdhjetë, mediumet prireshin të tregonin një material të përdorur në
shprehjen krijuese dhe një kanal të komunikimit masiv.
(shiko:https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enXK752XK752&q=definition%2
0of%20media%20by%20different%20authors&ved=0ahUKEwj7zM33_KXcAhUKMuwK
HTqëDLgQsKëBCEQoADAB&biw=1024&bih=504)

Që në fillim të shekullit të njëzetë, media ka referuar çdo material fizik i përdorur për
regjistrimin ose riprodhimin e të dhënave, (Oxford English Dictionary Online). Termi
media ka kuptime të ndryshme në fusha të ndryshme. Në fushën e shkencës natyrore, një
medium është një substrat, ndërsa në art ajo është një material me vetitë fizike dalluese. Në
studimet mediatike dhe në shkencat e tjera shoqërore, media zakonisht i referohet mjeteve
të komunikimit (media të shtypura ose transmetuese) ose forma të caktuara teknike me të
cilat këto mjete janë realizuar (libra, gazeta, televizion, radio, film dhe tani Internet dhe
video lojëra).

;;;’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

(shiko http://www.wordsinspace.net/publications/IESS%20Media%20Entry%202.pdf).
Çdo medium - nga gazeta në telefon deri tek ndihmësi digjital personal - ka pronat e veta
formale dhe përmbajtjet e preferuara, lind nga matrica dalluese politike, ekonomike dhe
kulturore dhe ka potencialin për të ndikuar në individë dhe shoqëri në mënyra të ndryshme.
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Ekzistojnë kufizime të dukshme në lidhje me mediat vetëm si pajisje teknike për dërgimin e
përmbajtjes tek marrësit ose audiencat. Funksionet dhe ndikimi i mediave mund të
kuptohen mjaftueshëm vetëm nëse merren parasysh dimensionet më të gjëra sociale të
komunikimit.

Sot ka një njohje të gjerë se mediat kanë pasur ndikime të rëndësishme - si të dobishme dhe
të dëmshme - tek individët dhe shoqëritë nëpër të gjitha fazat e zhvillimit të tyre, duke
luajtur rol kyç në socializimin dhe edukimin. Ata janë akuzuar në mënyrë të ndryshme për
të hedhur poshtë debatin politik, ndërkohë që kanë hapur forume të reja politike dhe duke
debatuar diskursin popullor, ndërkohë që kanë lehtësuar qasjen më demokratike në burimet
arsimore.

Gjatë gjithë historisë së komunikimit, mediat mbizotëruese të secilës epokë kanë pasqyruar
formën dhe karakterin e qytetërimeve që krijuan dhe i përdorën ato. Harold Innis (18941952), një historian ekonomik kanadez, i konsideron mediat si grama që lejojnë krijimin e
monopoleve të dijes dhe ai shqyrton ndikimin e mediave në organizimin hapësinor dhe të
përkohshëm të pushtetit.
Qëndrueshmëria, ose ajo që ai e quan kohë e një anshme, mediat, si pllakat e gurit dhe
balte, bëjnë që një shoqëri apo perandori të priret drejt jetëgjatësisë (p.sh. qytetërimi
egjiptian), ndërsa mediat e lehta, të lëvizshme, hapësinore, si papirusi , lejojnë zgjerimin
territorial, siç është me Perandorinë Romake.
Në pjesën e fundit të shekullit të katërmbëdhjetë, teknikat e shtypjes së bllokut, të
zhvilluara për herë të parë në Azinë Lindore, arritën në Evropë, ku, nga viti 1450, shtypja
metalike u zhvillua nga Johannes Gutenberg.
Teknologjia e printimit revolucionarizoi fenë dhe arsimin në Evropë duke e sjellë publikun
fjalën, të shtypur në gjuhë të folur. Kultura e shtypit ka qenë thelbësore për zhvillimin e
aspekteve të tilla të modernizmit perëndimor si individualizmi racional, njohuria shkencore,
shteti komb dhe kapitalizmi. Shfaqja e transmetimeve në radio në vitet 1920 solli një epokë
të re në zhvillimin e medias elektronike të komunikimit.
(shiko http://www.wordsinspace.net/publications/IESS%20Media%20Entry%202.pdf).
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Aftësia e radios për të arritur, njëkohësisht, numër të paparë të njerëzve, u shfrytëzua
shpejt nga regjimet totalitare. Rritja e filmit e domosdoshme krijoi një industri masive dhe
hapësira të reja ekspozuese komunale, krijoi marrëdhënie të reja ndërmjet krijuesve të
medias dhe politikanëve (p.sh., Komiteti për Informimin Publik) dhe ofroi një formë të re
për adresimin e çështjeve sociale në kohën e duhur. Në mesin e shekullit të njëzetë,
televizioni, përmes formës dhe përmbajtjes së saj, përforcoi konsumimin e pasluftës dhe një
kthesë të brendshme, në shtëpinë private periferike dhe në familjen bërthamore. (shiko
http://www.wordsinspace.net/publications/IESS%20Media%20Entry%202.pdf).

2.1.1 Teoria e medies dhe përfshirja e saj në ekonomi, teknologji dhe kulturë. Media e
re dhe postmordernizimi
Jo deri kohët e fundit media ka marrë vëmendje të mjaftueshme kritike në fushat
akademike.Mendimtarët klasikë si Karl Marx (1818-1883), Max Weber (1864-1920) dhe
Emile Durkheim (1858-1917), e shpërfillën rolin e mediave në zhvillimin e shoqërive
modern.(shiko:https://www.encyclopedia.com/history/asia-and-africa/ancient-history
middle-east/media)

Me industrializimin, urbanizimin dhe modernizimin, rritja e mediave u përshpejtua, ashtu si
edhe interesimi i studiuesve në të. Programet e studimeve të komunikimit filluan të shfaqen
në universitetet perëndimore në fillim të shekullit të njëzetë. Këto programe të hershme
synonin të përqendroheshin në përdorimin e mediave në adresë publike - gjatë viteve të
luftës, për propagandën - dhe efektet e medias në audiencat e saj.
Një analizë kritike e vetë medias - dhe jo e procesit të komunikimit ose retorikës - është një
zhvillim relativisht i ri, i cili dallon studimet mediatike nga studimet e komunikimit. Qasjet
e ndryshme ndaj mediave mund të ndahen në tre kategori të përgjithshme, në përputhje me
fokusin e tyre të veçantë - megjithëse duhet të theksohet se këto nuk janë ekskluzive
reciprokisht dhe zbatohen zakonisht në kombinim.
Mediat moderne vijnë në formate të ndryshme, duke përfshirë mediat e shkruara (libra,
revista, gazeta), televizion, filma, video games, muzikë, telefona celularë, lloje të ndryshme
të softuerëve dhe internet.
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Çdo lloj media përfshin si përmbajtjen, ashtu edhe një pajisje ose objekt nëpërmjet të cilit
shpërndahet përmbajtja.
(shiko:https://www.encyclopedia.com/history/asia-andafrica/ancient-history-middleeast/media)

Mediat dhe Ekonomia - Politike Ekonomia i afrohet studimeve të përparuara të medias në
mesin e shekullit të njëzetë. Walter Lippmann (1889-1974) studioi formimin e opinionit
publik përmes propagandës, ndërsa Harold Lasswell (1902-1978) zhvilloi analiza empirike
të komunikimit, zakonisht përmes analizave të përmbajtjes së propagandës në dy Luftërat
Botërore. Megjithatë, kjo punë e hershme u përpoq të përqendrohej në efektet e një mesazhi
të mediumit tek audiencat dhe i kushtoi pak vëmendje natyrës së vetë medies. Nëpërmjet
hetimit të transformimit të sferës publike, Jürgen Habermas (1929) shqyrtoi në mënyrë
kritike rolin politik të medias së shkruar - siç është shtypja periodike - gjatë tranzicionit nga
absolutizmi në demokraci liberale në fund të shekullit të tetëmbëdhjetë dhe fillimit të
shekullit të nëntëmbëdhjetë.Teoria tradicionale marksiste e medias është gjithashtu një nga
shkollat kryesore të qasjes ekonomike politike. Bursa e medias ekonomike më e fundit,
duke përfshirë punën e Noam Chomsky (b. 1928) dhe Robert McChesney (b 1952),
fokusohet në pronësinë e organizimit të medias dhe argumenton se konsolidimi i pronësisë
në duart e disa korporatave të mëdha mediale kufizon shumëllojshmëria e ideve të
paraqitura për publikun. Teoricienët e këtij lloji gjithashtu theksojnë natyrën institucionale
të mediave, duke u fokusuar në punën e prodhimit të medias (p.sh., punojnë në redaksi ose
në grupin e filmave). (shiko:https://www.encyclopedia.com/history/asia-and-africa/ancienthistory-middle-east/media)

Mediat dhe Teknologjia -Qasja teknologjike fokuson vëmendjen në përmbajtjen materiale
të medias. Kjo qasje tenton të shqyrtojë atributet teknologjike, formën, mediumin dhe
ndikimin që këto cilësi materiale kanë në zhvillimin individual dhe social. Deklarata e
famshme e Marshall McLuhan (1911-1980), "Mesatarja është Mesazhi" ilustron rëndësinë
e formës teknike të mediave pavarësisht nga përmbajtja e tyre. Kuptimi i mediave si shtrirje
të trupit njerëzor, McLuhan argumentoi se teknologjitë mediatike inkurajojnë mënyra
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dalluese të mendimit dhe perceptimit, që ka pasoja të thella shoqërore. Shtypja, për
shembull, inkurajon të menduarit racional, linear dhe librat portativ, të cilat mund të
lexohen në mënyrë private, tentojnë të promovojnë atomizimin.

Ai gjithashtu krijoi konceptet e mediave "të nxehta" dhe "të ftohta" për të përshkruar se si
forma të veçanta mediatike inkurajojnë pjesëmarrjen e më shumë ose më pak në procesin e
komunikimit.(shiko:https://www.encyclopedia.com/history/asia-and-africa/ancient-historymiddle-east/media)

Media dhe kultura - Qasja kulturore e mediave tenton të shqyrtojë bashkëveprimin midis
prodhimit kulturor, politikës së identitetit, përfaqësimit të medias dhe pritjes, shpesh në
mjediset dhe situatën e përditshme. Teoricienët e shkollës së Frankfurtit dhanë kontribut të
rëndësishëm në zhvillimin e hershëm të analizës kulturore të medias në vitet 1930 dhe
1940. Max Horkheimer (1895-1973) dhe Theodor W. Adorno (1903-1969) hetuan në
mënyrë kritike funksionin ideologjik të mediave të komunikimit si mjet i dominimit social.
Sipas tyre, industria e kulturës, një karakteristikë qendrore e një konfigurimi të ri të
modernitetit kapitalist, në fund të fundit nxiti përputhjen me marrëdhëniet sociale
dominuese duke shfrytëzuar komunikimin masiv. Krahasuar me pikëpamjen e tyre tepër
negative të masmedias, Walter Benjamin (1892-1940) i kushtoi më shumë vëmendje rolit
pozitiv të medias. Benjamin argumentoi se ndërsa teknologjitë e komunikimit si fotografia
dhe kinema kanë tentuar të shkatërrojnë karakterin autentik dhe unik të veprës artistike, ato
gjithashtu kanë krijuar forma të reja të kulturës së medias që u ofrojnë masave moderne
mundësinë e përvojës estetike dhe në këtë mënyrë stimulojnë vetëdijen e tyre kritike
politike. Kohët e fundit, studiuesit si Raymond Williams (1921-1988), James Carey (19342006) dhe ata të shkollës Birmingham kanë konceptuar komunikimin si kulturë dhe kanë
përpjekur të kombinojnë studimet e medias me studimet kulturore. Ata shqyrtojnë se si
ideologjitë mbizotëruese janë të përfshira dhe prodhojnë kuptim në kulturën popullore në
sajë të masmedias.
Duke refuzuar perspektivat elitiste, të cilat e konsiderojnë audiencën si masa inerte që
merren me marrjen pasive, këta studiues theksojnë se konsumatorët e medias prodhojnë në
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mënyrë aktive domethënien duke pranuar, negociuar ose refuzuar kuptimin dominues të një
medium.(shiko;https://www.encyclopedia.com/history/asia-and-africa/ancient-historymiddle-east/media)
Media e re dhe postmodernizimi - Mediat elektronike dhe digjitale kanë bërë të vërtetë
shenjën e tyre mbi shoqëritë bashkëkohore në të gjithë globin, duke prezantuar sfida dhe
mundësi të reja. Sidoqoftë, shqetësimet me jetë të gjatë, duke përfshirë pavarësinë e
mediave nga qeveria dhe kontrolli i korporatave, mbesin jo vetëm në botën postindustrial,
por veçanërisht në vendet në zhvillim. Roli i medias, nga niveli lokal në atë ndërkombëtar,
në konfliktet bashkëkohore politike, nga terrorizmi në grushtet politike, ka fituar shumë
vëmendje brenda dhe jashtë akademisë. Ndërkohë, video games, shpesh të ngarkuara me
promovimin e dhunës dhe inkurajimin e stilit të jetesës të ulur, përkrahen nga disa dizajnerë
dhe edukatorë si një mjet i ri revolucionar për të mësuarit praktik. Videokamerat, kur
përdoren si media mbikëqyrëse, dhe spyware-et e internetit kanë ngritur gjithashtu pyetje
politike dhe etike në lidhje me përdorimin e teknologjive: për të mbrojtur fëmijët nga
grabitqarët potencial seksualë në dhomat e chat-it në internet, për të monitoruar
korrespondencën e bizneseve lidhur me biznesin; për të gjurmuar trafikun e njerëzve në
vendet publike urbane. Teknologjitë e mediave personale si telefonat celulare, kamerat
digjitale dhe MP3 players - shumë prej të cilave vijnë me konceptime të kohës dhe
hapësirës së përdoruesve të teknologjisë së pozicionimit global, duke ndryshuar mënyrën se
si njerëzit planifikojnë aktivitetet e tyre të përditshme, ndërveprojnë me miqtë dhe familjen
dhe lundruar nëpër hapësirë. Këto media të reja po ndikojnë në mënyrën se si njerëzit
mësojnë, krijojnë identitete personale dhe rrjete shoqërore, dhe angazhohen në politikë dhe
mënyrën se si qeveritë dhe ekonomitë evoluojnë në përgjigje të flukseve globale të kapitalit
dhe kulturës. Jean Baudrillard (1929-2007), një filozof francez, e sheh shfaqjen e
teknologjive kibernetike dhe të mediave të reja duke krijuar atë që ai e quan simulim dhe
hypperreality. Në epokën e shoqërisë postmoderne, argumenton ai, kultura e re e ngopur e
mediave mbizotëron mbi botën "reale", duke zëvendësuar marrëdhëniet shoqërore
konvencionale të bazuara në ekonominë politike.
(shiko:https://www.encyclopedia.com/history/asia-and-africa/ancient-history-middle
east/media)
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Media, që konsiderohet si një entitet kolektiv, përfshirës, ose si teknologji individuale me
forma dalluese dhe karakteristika unike politike, ekonomike dhe kulturore, ndërvepron me
individë dhe shoqëri në mënyra që kanë tërhequr vëmendjen si brenda kulturës popullore
ashtu edhe në disiplina akademike. Dhe në atë që konsiderohet si një botë gjithnjë e më
shumë e ndërmjetësuar, ndikimi i tyre pa dyshim do të vazhdojë të jetë subjekt i
ekzaminimit dhe kritikës akademike.(shiko;https://www.encyclopedia.com/history/asiaand-africa/ancient-history-middle-east/media).

2.1.2 Klasifikimi i Mediave
Kriteret bazë të klasifikimit të mediave përcaktohen kryesisht nga forma se si i ofrohen ato
konsumatorit mediatik për tu shfrytëzuar.

Mediat klasifikohen kryesisht në katër grupe kryesore të cilat janë:
1. Mediat televizive
2. Mediat radiofonike
3. Mediat e shkruara
4. Mediat e internetit

Mediat televizive
Në rangun e klasifikimit të mediave televizioni zë rolin kryesor dhe qëndron mbi të tjerat,
bazuar kjo nga numri shumë i lartë i teleshikuesve. E veçanta e televizionit është se atë e
ndjekin të gjitha grupmoshat, ku renditja sipas numrit të shikuesve varet kryesisht nga
kualiteti dhe shumëllojshmëria e emisioneve të transmetimit, të cilat vihen në dispozicion
për ta.
(shiko:https://www.google.com/search?q=klasifikimi+i+mediave&rlz=1C1GGRV_enXK7
52XK752&oq=klasifikimi+i+mediave&aqs=chrome..69i57.17842j0j4&sourceid=chrome&
ie=UTF-8)
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Mediat radiofonike
Radio është media e viteve ‘60, por që në ditët e sotme quhet dhe media e subkoshiences,
sepse njerëzit e dëgjojnë atë dhe gjatë kohës së punës. Kështu që marrja e informacionit
bëhet edhe pa e pasur mendjen të përqendruarnë radio.m
(shiko:https://www.google.com/search?q=klasifikimi+i+mediave&rlz=1C1GGRV_enXK7
52XK752&oq=klasifikimi+i+mediave&aqs=chrome..69i57.17842j0j4&sourceid=chrome&
ie=UTF-8)

Mediat e shkruara
Në mediat e shkruara bëjnë pjesë librat, revistat, gazetat, dorëshkrimet etj. Grupi kryesor i
leximit të tyre është mosha 12 vjeç e lart. Për sa i takon shpejtësisë së dhënies së
informacionit ato zënë në ditët tona vendin e fundit. Ndarja dhe kategorizimi i revistave
bëhet sipas interesit, cilësisë dhe përmbajtjes që ato ofrojnë. Shumëllojshmëria e tyre varion
në revista që rekomandohen vetëm për gra ose vetëm për burra, revista për adoleshentë,
revista që temat e tyre specifike ja për kushtojnë shkencës, ekonomisë etj. Gazetat janë të
sportit, financiare, ankande etj. ku numri i lexuesve të tyre përcaktohet nga përmbajtja që
ofron, nga vërtetësia, cilësia, dhe shpejtësia e dhënies së lajmit.
(shiko:https://www.google.com/search?q=klasifikimi+i+mediave&rlz=1C1GGRV_enXK7
52XK752&oq=klasifikimi+i+mediave&aqs=chrome..69i57.17842j0j4&sourceid=chrome&
ie=UTF-8)

Mediat e internetit
Mediat e internetit (p.sh.: "RTSH", "RTK", "Zëri i Popullit", "Rilindja Demokratike", Bota
Sot, Koha Ditore etj.) janë web-media që përcillen në mbarë botën me një shpejtësi të
rrufeshme, prandaj në ditët e sotme përdorimi i tyre ka marrë një zhvillim të
jashtëzakonshëm.
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Figura 1. Portali i RTK-së

Përdoruesit e tyre janë të gjithë ata që kanë në dispozicion kompjuter dhe lidhje
me internet. Përdoruesit e internetit kanë sot mundësinë të lidhen me të gjitha llojet e
mediave. Interneti konsiderohet si një gjigant mediatik, sepse mendohet që në vitet e
ardhshme njerëzit jo vetëm revistat apo gazetat, por edhe radion dhe televizionin do ta
shfrytëzojnë kryesisht përmes tij.
(shiko:https://www.google.com/search?q=klasifikimi+i+mediave&rlz=1C1GGRV_enXK7
52XK752&oq=klasifikimi+i+mediave&aqs=chrome..69i57.17842j0j4&sourceid=chrome&
ie=UTF-8)

2.1.3 Pse mediat e shkruara kanë një tirazh të kufizuar dhe të ulët?
Pasi u morën marrë parasysh gjetjet nga intervistat e hollësishme u identifikuan tre faktorë
kryesorë që qëndrojnë prapa fenomenit të tirazhit të ultë të gazetave ditore në Kosovë:
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Faktori i parë është i natyrës profesionale
Gazetat duhet ta përshtatin përmbajtjen e tyre ndaj një publiku të synuar enkas, për të qenë
në gjendje konkurrimi edhe me mediat e transmetuara. Gazetat kosovare nuk kanë qenë të
suksesshme në këtë proces dhe ende vazhdojnë të botojnë lajme të thjeshta të ngjarjeve të
ditës, në vend se të fokusohen në raportime më të hollësishme dhe gazetari hulumtuese.
Përveç kësaj, gazetat janë konfuze kur flitet për publikun të cilin e synojnë.
Qasja e shumicës së të përditshmeve është elitiste, që do të thotë se synojnë publikun
specifik të vendimmarrësve, politikë-bërësve dhe elitës intelektuale. Ky synim përjashton
pjesën tjetër të popullsisë nga publiku, duke ndikuar drejt për së drejti në tirazhin e
gazetave (shiko:https://www.osce.org/sq/kosovo/67791?download=true).

Faktori i dytë është politizimi i shtypit
Ekziston një perceptim i përgjithshëm që nuk ekzistojnë gazeta plotësisht të pavarura në
Kosovë dhe që shumica e tyre mbështesin haptas disa parti politike. Ky perceptim si i
vetëm dëmton rëndë namin e gazetave dhe besimin e njerëzve në to. Për më tepër, ekziston
një tendencë e institucioneve të Kosovës, duke përfshirë këtu ato të qeverisë qendrore edhe
komunale, për të ushtruar kontroll mbi media. Institucionet ushtrojnë trysni mbi mediat e
shkruara duke kushtëzuar raportimin pozitiv për aktivitetet dhe punën e tyre në këmbim të
botimit të reklamave në gazeta, gjë që është thelbësore për qëndrueshmërinë e tyre. (shiko:
https://www.osce.org/sq/kosovo/67791?download=true)

Faktori i tretë është sistemi i dobët i shpërndarjes së gazetave
Ekziston një sistem shpërndarës më i madh, si dhe dy iniciativa tjera më të vogla, për të
gjitha gazetat në Kosovë. Asnjë nga këto rrjete nuk aplikon shpërndarje në bazë të parimit
të kërkesës dhe ofertës. Në vend të kësaj, shpërndarja e gazetave mbetet e bazuar në një
kuotë të caktuar, që do të thotë se disa pika shitëse marrin një numër të caktuar të gazetave
gjatë gjithë kohës, duke mos marrë parasysh numrin e kopjeve të shitura apo të kthyera.
Përveç kësaj, në shumë pika shitëse, njerëzit lejohen të huazojnë gazeta, t’i lexojnë ato, si
dhe t’i kthejnë më vonë, pa pasur nevojë t’i blejnë fare.
(shiko: https://www.osce.org/sq/kosovo/67791?download=true).
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2.1.4 Shpërndarja dhe shitja e gazetave në Kosovë

Shpërndarja e dobët dhe rrjeti i dobët i shitjes janë faktorë të tjerë të cekur nga redaktorët si
indikatorë të rëndësishëm për tirazhin e ulët të gazetave. Aktualisht shfrytëzohen tri rrjete të
shpërndarjes. Më i madhi është ai i Rilindjes, rrjet ky që dikur kishte kioske dhe
transportim vetanak, por që ende funksionon.
Megjithatë, ky rrjet edhe më tutje shfrytëzon një bazë fizike të të dhënave dhe përdor
metodologji të sasisë paushall në shpërndarje, që do të thotë se një sasi e caktuar e gazetave
dërgohen në një pikë të caktuar të shitjes, pavarësisht se sa gazeta shiten atje, apo sa gazeta
të tjera kthehen pa u shitur (shiko: https://www.osce.org/sq/kosovo/67791?download=true).
Duke mos qenë të kënaqur me shpërndarjen e Rilindjes, por duke dashur gjithashtu t’i
mbajnë të fshehta të dhënat e sakta mbi lexueshmërinë dhe tirazhin, disa gazeta kanë nisur
rrjetet e tyre vetanake. Një iniciativë e tillë fillimisht është ndërmarrë nga e përditshmja
Bota Sot dhe më vonë edhe nga Koha Ditore.
Të dy këto gazeta shfrytëzojnë sisteme vetanake të shpërndarjes, si dhe atë të Rilindjes.Veç
kësaj, nuk ka kioske klasike të gazetave ku shiten vetëm gazetat. Shumica e pikave të
shitjes janë në të vërtetë shitore të vogla në tërë Kosovën. Për shkak të çmimit të ulët të
gazetave, shitësit i konsiderojnë gazetat më shumë si nxitje për konsumatorët e tyre,
shpeshherë duke iu mundësuar atyre që t’i marrin gazetat në shtëpi, t’i lexojnë ato dhe t’i
kthejnë pasdite, pa pasur nevojë për të paguar asgjë. Të gjitha këto gazeta iu kthehen
botuesve, ndonëse në të vërtetë ato janë lexuar. Botuesit supozojnë se deri në 10,000 kopje
të të tetë gazetave ‘huazohen’ dhe kthehen në këtë formë. Ka pasur madje raste kur rrjetet e
shpërndarjes i kanë kthyer botuesve kopje të gazetave në të cilat janë mbushur fjalë kryqet.
Ky fenomen, në qoftë se është aq i përhapur sa edhe tregojnë redaktorët e gazetave, përbën
kërcënim për tirazhin e përgjithshëm.
Në shumë mjedise sociale, siç janë restorantet dhe kafenetë, konsumatorët kanë qasje në të
gjitha gazetat, që është edhe një faktor që është i pamundur për t’u eliminuar dhe që ndikon
që njerëzit të mos blejnë gazeta. Shumë pjesëmarrës në grupet e fokusit kanë theksuar se
më shumë preferojnë të lexojnë gazeta në kafene sesa që t’i blejnë ato vetë.
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Ky fenomen nuk është i veçantë vetëm për Kosovën dhe është i pamundur që të luftohet.
Megjithatë, redaktorët e gazetave mund të angazhohen më shumë që të kenë storie
ekskluzive, të cilat do të mund t’i shtynin lexuesit që t’i blejnë gazetat edhe pasi t’i kenë
lexuar ato në kafene apo restorante.
(shiko: https://www.osce.org/sq/kosovo/67791?download=true).

2.2 Mendimet për mbijetesën e mediave të shkruara

Zylyftar Bregu, pedagog pranë Universitetit të Tiranës, Departamentit të Gazetarisë, pohon
se media e shkruar ka nisur prej pak vitesh, ndoshta 5 ose 6 vitesh, kurbën rënëse të saj.
Sipas tij, media e shkruar duhet të shkojë përtej lajmit, të thellojë informacionin.
Mero Baze, botues i gazetës “Tema” dhe portalit online “gazetatema.net”, që prej kohësh i
ka orientuar energjitë drejt portalit, është më i drejtpërdrejtë. Ai pohon se shtypi i shkruar
është i vdekur. Sipas tij, ai duhet të ristrukturojë botimet, t’u kthehet botimeve periodike,
tip magazine, duke futur në print, raporte të thella, origjinale dhe prodhime të redaksisë.
Elton Metaj, kryeredaktor i “Shekullit”, pohon se ndryshimi i mekanizmit se si e
konsumojmë lajmin apo informacionin, nuk do të thotë se lajmi i vërtetë mund të
zëvendësohet me diçka tjetër. “Dhe kjo është sfida e shtypit të shkruar, që duhet ta përdorë
internetin jo si konkurrent, por si mjet për të shpërndarë lajmet dhe për të mbërritur te
lexuesi, pa pritur që lexuesi të dalë nga shtëpia apo zyra”.
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Figura 2. Mediat e Shqipërisë
Arion Sulo, kryeredaktor i gazetës “Mapo”, pohon se si princip të koniunkturës së re,
modeli që ata po ndjekin është në radhë të parë të mënjanohen lajme që janë konsumuar
tepër, pa hequr dorë nga lajmi kryesor që duhet shtuar më tepër.

Aleksandër Çipa, kryetar i Unionit të Gazetarëve, e shikon të ardhmen drejt online. Disa
botues, edhe pse me histori të fuqishme në momente të ndryshme të këtij tranzicioni
postkomunist, tashmë e kanë pranuar e madje njoftuar se do të mbesin vetëm te versioni më
ekonomik, ai i online multimedial (http://www.monitor.al/si-te-mbijetoje-shtypi-shkruar/).

2.2.1 Bill Kovaç dhe mendimi i tij për shtypin e shkruar

Gazetari legjendar me origjinë shqiptare, Bill Kovaç, thotë se me daljen e mediave të reja,
gazetaria është bërë edhe më e rëndësishme se më parë.
Verifikimi i informacionit është me rëndësi kritike. Njerëzit duhet të dinë se ajo që po
dëgjojnë, po lexojnë ose po shikojnë është e verifikuar. Kur një njeri, një gazetë apo një
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televizion i tregon publikut diçka të re, pyetja e parë që bëjnë njerëzit është: nga e di ti
këtë? Në qoftë se nuk na e thua qartë se nga e ke marrë vesh këtë lajm, atëherë ne kemi çdo
arsye për mos të të besuar. Mendoj se ky mund të jetë njëri nga problemet me media. Edhe
sikur të ishte miku yt më i ngushtë, ti nuk mund t’ia besosh atë që ai të thotë nëse nuk të
tregon burimin se nga e ka marrë lajmin. Subjektivizmi është si një virus, ne të gjithë e
kemi atë. Nga jeta, nga përvoja dhe nga dëshirat personale, ne jemi subjektivë. Por një
gazetar krijon një metodologji për ta kapërcyer atë. Gazetari ndjek disa hapa të caktuar në
verifikimin e informacionit, hapa të cilat e shkëpusin nga subjektivizmi. Pra, jo se ne vetë
jemi të paanshëm, por metoda që ne përdorim është si një metodë shkencore, pra ne e
verifikojmë informacionin, shtrojmë pyetje rreth tij. Nëse informacioni nuk u qëndron
pyetjeve që ne bëjmë, atëherë ne themi: e kam dëgjuar këtë gjë por nuk mund ta provoj, kjo
është ajo që di tani për tani por mund të ndryshoj mendim nesër.
(shiko:https://al.ejo-online.eu/profesionalizmi-ne-media/media-e-shkruar-do-te-vazhdojete-ekzistoje)

Sipas Kovaç-it roli ose përgjegjësia e gazetarisë nuk ka ndryshuar, ato vetëm se janë bërë
më të rëndësishme.Roli i gazetarit është t’i japë audiencës, qytetarëve, informacionin që
atyre u duhet për të bërë gjykime të informuara dhe të mençura rreth njerëzve në pushtet
dhe problemeve që prekin jetën e përditshme.Nëse duam të kemi një shoqëri demokratike,
kjo nuk mund të jetë një shoqëri e paditur.

Kur është pyetur ai: Se cili do të jetë fati i shtypit të shkruar tani që interneti është bërë kaq
popullor?
Ai është përgjigjur në këtë mënyrë:
Shtypi i shkruar do të vazhdojë të ekzistojë vetëm se nuk do të jetë në letër por në internet.
Ai nuk do të zhduket.Edhe televizioni i mbijetoi internetit ashtu si radioja i mbijetoi
televizionit.Mjetet dhe mekanizmat e komunikimit ndryshojnë por ato nuk vdesin kurrë
plotësisht.
(shiko:https://al.ejo-online.eu/profesionalizmi-ne-media/media-e-shkruar-do-te-vazhdojete-ekzistoje)
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2.2.2 Si të bëhet mbijetesa e mediave të shkruara nga gazetarët me përvojë në
Kosovë?

Duke ditur që mediat e shkruar kanë qenë gjithmonë shumë efektive në dhënien e
informacioneve mirëpo kohët e fundit internet ka bërë disa zëvendësime të disa gazetave
kosovare, atëherë kemi formular pyetjen për disa gazetar në lidhje me mbijetesën e mediave
të shkruar.

Figura 3. Mediat e Kosovës

Pyetja që ju është bërë është kjo:
-Si e shihni mbijetesën e mediave të shkruara dhe cila është zgjidhja që ju ofroni, në
mënyrë që ato të mbijetojnë?

Lavdim Hamidi i pyetur nga ne rreth pyetjes konkrete tha se:
Zhvillimi i teknologjisë informative në gjithë botën dhe jo vetëm në Kosovë i ka goditur
mediet e shkruara. Pasi që, shumëkush tashmë informohet nëpërmjet medieve online. Por,
kjo është vetëm njëra “anë e medaljes”, pasi që përkundër uljes së tirazhit të gazetave numri
i lexuesve është rritur.
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Kjo për faktin se të gjitha mediat e shkruara në Kosovë kanë edhe versionet online, ku
shkrimet e botuara në gazetë mund të lexohen edhe në portale që bashkërisht kemi shumë
më shumë lexues.

Pra influenca apo ndikimi nuk mund të thuhet se ka rënë, duke e lidhur këtë me indikatorin
e shitjes së gazetave.
Shtypi i shkruar edhe në Kosovë, si në të gjitha vendet tjera të botës, do të mbijetojë, por
vetëm duke u bërë më alternativ.
Si drejtues i njërës nga gazetat më të vjetra në tregun e Kosovë, madje mund të them edhe
më kredibile në tregun mediale, gazetës “Zëri”, mendoj që në të ardhmen e afërt duhet
fokusuar edhe më shumë në hulumtime, analiza dhe duke i shmangur maksimalisht ngjarjet
ditore të cilat mund të gjinden vazhdimisht në portale.

Kjo mund ta rikthej në të ardhmen një përqindje të lexuesve të gazetave, sidomos kur kemi
parasysh faktin se një numër i madh i medieve online shpërndajnë informacione jo të plota,
madje në të shumtën e rasteve edhe të pavërteta.
Kur konfuzioni të arrij pikën maksimale, besoj se do të kaloj edhe kjo dalldi për informim
nëpërmjet rrjeteve sociale.

Zekirja Shabani u përgjigj në këtë mënyrë:
Sa më gjatë që mbesin në treg mediat e shkruara aq më e dhimbshme do të jetë e ardhmja e
tyre. Fatkeqësisht mediat e shkruara nuk kanë të ardhmen edhe pse kam nostalgji për
gazetën, pasi aty kam filluar hapat e parë në këtë profesion. E kanë thënë edhe shumë
njohës të fushës para meje, se në epokën digjitale kur lajmi u ofrohet lexuesve në kohë
reale, është e mërzitshme të rilexohet të nesërmen në gazeta ditore. Pra, aktualisht pjesa më
e madhe e gazetave ditore nuk ofrojnë asgjë të veçantë apo te re për lexuesit përveç lajmeve
të publikuara një ditë më parë nga mediat online. E vetmja arsye që janë ende në treg është
marketingu nga institucionet që mbulon pjesën më të madhe të shpenzimeve dhe gjeneron
të hyra për mbijetesë.
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Ajo çfarë duhet të bëjnë pronarët e mediave të shkruara, sa më shpejtë që është e mundur,
është ristrukturimi i gazetave dhe profilizimi në sektorë të caktuar duke u ofruar lexuesve
hulumtime origjinale dhe prodhime të redaksisë. Jo domosdo të botohen çdo ditë në
versionin e shkruar, por krahas kësaj të kalojnë në version elektronik për të arritur
audiencën më të madhe, pasi lexuesi nuk është më në letër.
Kjo duhet të ndiqet si rrugë afatshkurtër e kalimit komplet në online për të mos u zënë në
befasi dhe për të qenë në hap me trendet e zhvillimit global të medies. Çdo vonesë do ta
bëjë të vështirë përshtatjen me teknologjinë dhe trendet në të ardhmen.

Lulzim Mjeku poashtu u përgjigj rreth pyetjes dhe tha se:
Mbijetesa e mediave të shkruara në Kosovë është rrezikuar në masë më të madhe të
mundshme nga përhapja e internetit nëpërmjet rrjeteve sociale, portaleve dhe faqeve të
internetit sa që ia kanoset shuarja e tij e plotë.
Por, fillimisht ishin vetë mediat e shkruara ato që iu nënshtruan një ligji të pashkruar të
tranzicionit post-konfliktual. Ato iu nënshtruan fragmentarizimit të tyre, duke përjetuar
mospajtime të thella brenda vetes përkitazi me politikat editoriale, pastaj ikjen e kuadrit
gazetar dhe pothuajse domosdo e pasuar nga shuarja e mediave të vjetra dhe formimi i
mediave të reja të shkruara. Rasti më përfaqësues i këtij ligji të pashkruar në jetën e
mediave paraqet rasti i së përditshmes më të vjetër në gjuhën shqipe jashtë kufijve të
Shqipërisë, gazetës “Rilindja”. Ajo nuk i mbijetoi dinamikave të brendshme gazetare dhe
vështirësive të jashtme të paraqitura nga epoka globale.
Në ndërkohë këtë proces e ndihmoi përhapja e internetit në Kosovë, dhe natyrisht ai gjeti
truallin e volitshëm – potencialin njerëzor i cili duket qenë kryesisht i moshës së re, ishte i
gatshëm që t’i hyjë proceseve të këtilla inovative në gazetarinë në Kosovë.

Këtu rrethanat e pavolitshme për një shoqëri në ngritje e sipër që të ballafaqohet me
vështirësitë që impononte bota globale, dolën të volitshme për mediat e epokës globale.
Kosova nuk premtonte të kishte shtresë të përmasave sociale të gazetarisë, e cila kishte
njohuri si mbrojtje nga sulmet masovike të nduarnduarshme. Kosova nuk pati arsimim në
nivel të lartë për ta përgatitur një shtresë të re të përmasave sociale në gazetari, prandaj
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edhe shtypi ekzistues i shkruar ishte objektiv lehtë i cenueshëm nga aktorët e rinj që
shfaqeshin në skenën e gazetarisë. Kjo fillimisht u vërejt te tirazhi në zvogëlim e sipër, te
hapja dhe mbyllja e shpejtë e gazetave dhe revistave të ndryshme, dobësimi i cilësisë së
gazetarisë dhe humbja e besueshmërisë në përmasa të panjohura deri tani për gazetarinë
shqipe në Kosovë.

Një modus vivendi e gjetën vetë mediat e shkruara duke u kujdesur që ta zgjasin mbijetesën
e vet sa më gjatë që është e mundur duke siguruar faqe reklamash sa më shumë, gazetarë sa
më pak, gazetari protokolare sa më shumë dhe të mbijetojnë deri në një epokë e re me më
pak vështirësi.
Misioni i ruajtjes së ekzistencës së mediave të shkruara në Kosovë, megjithëse i përballur
pamëshirshëm me vështirësi kurrë të përjetuara më parë, nuk është mision i humbur. Kjo
varet nga ndryshimet politike të cilat mund të ndodhin në Kosovë e të cilat do të sillnin një
frymë të re funksionimi të sistemit politik. Si subsistem i sistemit politik, edhe sistemi I
informimit publik mundtë ndryshojë për të mirë në rast se krijohet një frymë e re politike,
ligjore dhe kulturore. Ajo do ta riorientonte lexuesin, biznesin dhe dashamirin drejt
mediave të shkruara, të cilat meqenëse shtypen në letër, e kanë fatin të jenë burim
informacioni për studiues të shumë shkencave sociale e që përveç ruajtjes apo plasimit në
formë elektronike në internet, e ka vendin në arkiv dhe në bibliotekë.
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
Në ditët e sotme zhvillimi ekonomik, teknologjik dhe mediatik është i jashtëzakonshëm, po
jetojmë në epokën digjitale. Sot bota është në zhvillimin më të arritur të historisë së saj, por
kjo nuk do të thotë se ky është fundi i saj apo maja e piramidës ku teknologjia ndodhet.
Ne po jetojmë në një kohë e cila quhet koha e informacionit dhe kjo për arsye se
informacioni sot po qarkullon me shpejtësinë më të madhe të mundshme. Teknologjia është
bërë pjesë e pandashme e jetës dhe jetesës në kohët e sotme, sepse po jetojmë në kohën
e teknologjisë së fundit dhe koha ku informacioni qarkullon me shpejtësinë e dritës në të
gjithë botën. Gjithçka në ditët e sotme po pretendohet të zëvendësohet në mënyrën më të
lehtë dhe më të mirë, këtu përfshihen edhe mediat e shkruara që po zëvendësohet me faqe
të ndryshme në internet.
(shiko:https://www.scribd.com/doc/118616630/Interneti-dhe-ndikimi-i-tij-ne-jeten-eperditshme-Gjon-Buzuku-press).
Problem kryesor i kësaj teme që kam zgjedhur është se si gazetat po zhduken, nuk po ka
lexues që po dëshirojnë të blejnë gazeta dhe të lexojnë. Marrja e informacioneve apo
lajmeve të ndryshme po bëhet pak nga mediat e shkruara por më shumë nga faqet e
ndryshme në internet, po informohemi drejtë me atë se çka në të vërtetë po ndodh me
shoqërinë tonë.Ndonëse shumë gazeta anembanë Ballkanit dhe nëpër botë kanë kaluar nga
shtypinë internet, është vendimtare për uebsajtet e reja të ruajnë standarde të larta
gazetareske për të ofruar një forum që jep raportim të sigurt dhe liri të medias. Çështja e
besueshmërisë është e rëndësishme, pasi disa uebsajte në rajon nuk e shfaqin pronësinë e
tyre dhe kanë ribotuar artikuj nga agjenci të tjera pa lejen apo atributet e duhura. E gjitha
kjo tregon sa problem ka shfaqur interneti në këtë pjesë të zëvendësimit.
(shiko:https://monitorimedias.wordpress.com/page/33/).

Tendenca në rritje e të përjavshmeve dhe të përditshmeve të shquara dhe transferimi u tyre
në botime në internet konfirmon hipotezën se e ardhmja e gazetarisë është në botimet në
internet. Audienca dhe hapësira është më e madhe në internet. Në një kohë kur situata
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financiare ka prekur të gjitha sferat e shoqërisë është më e lirë të kesh prodhim në internet
se sa në kopje të shtypur.
(shiko:https://al.ejo-online.eu/mediat-e-reja/gazetat-rajonale-perballen-me-rimodelimin-neinternet).
Shtypi i shkruar edhe në Kosovë, si në të gjitha vendet tjera të botës, do të mbijetojë, por
vetëm duke u bërë më alternative.

22

4 METODOLOGJIA
Gjatë përgatitjes së këtij punimi bachelor janë përdorur të dhënat primare dhe sekondare,
poashtu është përdorur metoda krahasuese e gazetareve në lidhje se si të bëhet mbijetesa e
mediave të shkruara.
Kapitulli i parë fillon me një hyrje të përgjithshme. Ndërsa kapitulli i dytë ka të bëjë me
rishikimin e literaturës mbi përkufizimin, llojet, dhe si të bëhet mbijetesa e mediave, këto të
dhëna bazuar në burime e materiale nga disa autorë. Poashtu në këtë kapitull është përfshirë
edhe mendimi i disa gazetarëve kosovar në lidhje me mbijetesën e mediave të shkruara që
kanë lidhje vetë ata.
Kapitulli i tretë i këtij punimi përmban deklarimin e problemeve në mënyrë të detajuar duke
u bazuar në te dhëna të publikuara në internet se si ka rënë numri i blerësve të gazetave dhe
është zëvendësuar me faqe online.
Të dhënat primare që u grumbulluan nga gazetarët me përvojë, pas bisedës me ta arrita të
marrë informacione me shumë për mediat e shkruara në Kosovë dhe si pretendohet të bëhet
mbijetesa e tyre.
Të dhënat sekondare janë mbledhur nga faqet të ndryshme në internet, gazetat dhe libra
rreth kësaj çështje të cilat edhe më shumë ndikuan në pasurimin me të dhëna të këtij
punimi.
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5 REZULTATET
Pjesëmarrësit në këtë pyetësor thanë që lexojnë gazeta, por i blejnë ato shumë rrallë. Arsyet
e dhëna për mosblerjen e gazetave ishin të ndryshme. Disa pjesëmarrës thanë që nuk i
blejnë gazetat meqë i lexojnë në mjedise sociale, si kafene dhe restorante.
Disa të tjerë thanë që nuk i blejnë gazetat sepse këtë e bëjnë prindërit apo të afërmit e tyre.
Arsyeja tjetër që ka dalë është arsye profesionale dhe ka të bëjë me përmbajtjen e gazetave,
e cila, sipas pjesëmarrësve, ofron tepër shumë lajme e shumë pak analiza lajmi apo raporte
hulumtuese.

A lexoni gazeta?

12%
25%
Po
Jo
Nganjehere

63%

Figura 4. Përqindja e personave që lexojnë gazeta

Pjesa më e madhe gjatë këtij pyetësori për sa i përket leximit të gazetave janë përgjigjur me
një përqindje mjaft të lartë me 63% Jo, me 25% Po dhe me 12% Nganjëherë.
Këtu po shihet qartë që me të vërtet ka rënë numri i lexueseve të gazetave për shkak që
internet po u bënë më të lehtë dheështë më ekonomik nëkëtë aspekt për sa i përket marrjes
së informacioneve.
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Cila eshte mosha qe lexon me se shumeti gazeta?

8%
24%
19%

26%

20-30 vjeq
31-40 vjeq
41-50 vjeq
51-60 vjeq
61-70 vjeq

23%

Figura 5. Mosha që lexojnë gazeta
Gazeta si një burim i madh i informacioneve të ndryshme duhet të jetë në dorën e secilës
moshë, mirëpo gjatë pyetësorit arritëm të verifikojmë moshat që lexojnë gazeta në ditët e
sotme.
Mosha prej 20 deri 30 vjeç lexojnë vetëm 8%, mosha 31 deri 40 vjeç lexojnë vetëm 19%,
mosha prej 41-50 vjeç lexojnë vetëm 26%, mosha prej 51-60 lexojnë vetëm 26% dhe
mosha prej 61-70 lexojnë 24%.
Po shihet që mosha e re lexon shumë pak gazeta sepse teknologjia i ka bërë të mos
interesohen shumë për shtypin e shkruar.
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Nese nuk do te egzistonte interneti ku do te
informoheshi?

5%

TV

29%

Gazeta
66%

Radio

Figura 6. Informacionet nga televizioni, gazeta dhe radio

Nëse nuk do të ekzistonte internet shumë intervistues dhanë përgjigje se do të informohen
përmes televizionit, përqindja që dhanë këtë përgjigje ishte 66%, kurse 29% u përgjigjen që
do të informohen përmes shtypit të shkruar apo thënë më mirë gazetës dhe pjesa tjetër me
5% përmes radios.
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Leximi I literaturave online me ate te shkruar, a
mendoni se jane te njejta?
0%

Po
Jo

100%

Figura 7. Literatura online në dallim me atë të shkruar

Ajo ndjesia e të pasurit një libër apo një gazet në dorë të bënë të ndihesh më shumë me
ngjarjen që zhvillohet në brendi të saj d.m.th nuk është e njëjtë si të lexosh online si atë të
shkruar, këtë poashtu e vërtetuam edhe me intervistuesit sepse të gjithë u përgjigjen me Jo,
d.m.th 100% mund të themi se përgjigjja është Jo.
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Si e parashikoni te ardhmen ne boten e teknologjise?
1%

32%
Shume me te zhvilluar
Me te zhvilluar se tani

Njejt si tani
67%

Figura 8. Parashikimi i teknologjisë në të ardhmen

Padyshim që teknologjia ka bërë shumë bujë qe disa vite, por kohët e fundit më të vërtet
është bërë një zhvillim i jashtëzakonshëm duke vërtetuar se jeta pa teknologji me të vërtet
do të ishte shumë më ndryshe.
Sipas përgjigjeve që kemi marrë 67% teknologjia do të jetë shumë më e zhvilluar, sipas
intervistuesve parashikohet që shumica e pajisjeve do të digjitalizohen dhe për ne si njerëz
do të ketë më pak punë pasi pajisjet teknologjike do të jenë në gjendje të i bëjnë punët tona
të përditshme pa gabime. Kurse një pjesë me 32% u përgjigjen se teknologjia do të jetë më
e zhvilluar se tani dhe 1% u përgjigjen se teknologjia do të jetë njëjtë si tani.
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Epoka e internetit a mendoni qe eshte e dobishme apo e
demshme ?

26%
E dobishme
E demshme
74%

Figura 9. Interneti i dobishëm apo i dëmshëm

Interneti është bërë një varësi për të gjitha moshat, pasi që me internet po kryen shumë
punë të ndryshme. Padyshim qëështë i dobishëm ne ketë e vërejtëm me përqindjen që
morëm, 74% ka qenë dobishëm kurse 26% e dëmshme.
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A mendoni se do te kthehet prape gazeta si me
pare?

9%
Po
Jo
91%

Figura 10. Kthimi prapa i gazetës

Duke ditur që vite me parë gazetat konsideroheshin si me kryesorët ku njerëzit merrnin
informacionet që ju duheshin, kurse sot përdoren shumë pak pasi që faqe të ndryshme
online kanë bërë që lajmi të shpërndahet me shpejt dhe kështu gazetat po shtypen më pak.
A mendohet se do të kthehet si ishte me parë intervistuesit u përgjigjen 91% me Jo dhe
vetëm 9% me Po.
është e vështirë të thuhet se do të kthehen si më parë, mirëpo nëse do të sillnin gjëra më
interesante dhe më ekskluzive ka mundësi të kthehen.
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6 DISKUTIME DHE KONKLUZIONE
Sot po jetojmë në një botë ku teknologjia po ecën me hapa shumë të shpejt, çdo ditë e më
shumë teknologjia po zëvendëson njeriun dhe shumë gjëra tjera të nevojshme.
Ekzistojnë disa arsye që kanë çuar në gjendjen aktuale të mediave të shtypura, njëra nga të
cilat është tirazhi i ulët i përgjithshëm. Para së gjithash, gazetat ditore të Kosovës nuk kanë
arritur të përshtatin përmbajtjen e tyre në atë formë që do t’i bënte ato konkurruese me
mediat tjera elektronike. Gazetat vazhdojnë të shtypin lajme dhe raportime të thjeshta nga
ngjarjet ditore, ndonëse publiku nuk pret të lexojë përmbajtje të tillë. Në vend të kësaj,
lexuesit presin që gazetat t’i ofrojnë atyre raporte të thukëta, analiza të lajmeve dhe raporte
hulumtuese. Për më tepër, agjenda e lajmeve e të përditshmëve kosovare dominohet me
politikën ditore shtetërore, me mungesa të dukshme të raporteve nga fushat tjera sociale,
kulturore dhe profesionale.Shumica e gazetave nuk kanë qenë të suksesshme në definimin e
audiencës së tyre të cakut. Përmbajtja editoriale e të gjitha gazetave dominohet nga trendet
politike dhe makroekonomike, gjersa bujqësia, teknologjia, financat, kultura, jeta e
përditshme dhe artet injorohen apo shpeshherë nuk paraqiten fare.
(shiko: https://www.osce.org/sq/kosovo/67791?download=true).
Me tirazhin aktual, gazetat nuk mund të jenë komercialisht të qëndrueshme. Të hyrat që
mblidhen nga reklamimi janë kruciale për ekzistencën e tyre dhe në shumë raste, politikat e
marketingut diktojnë politikën editoriale. Kjo ka çuar deri te gjendja aktuale ku gazetat janë
tejet të politizuara, gjë që ka dëmtuar reputacionin e gjithëmbarshëm të gazetave.
Institucionet në Kosovë, si lokale ashtu dhe ato qendrore, kanë tendencë që të kontrollojnë
përmbajtjen editoriale të gazetave përmes favorizimit të tyre kur bëhet fjalë për publikimin
e reklamave të sponsorizuara nga qeveria. Gazetat që përfitojnë më së shumti nga reklamat
që paguhen me fonde publike që kontrollohen nga parti të caktuara politike kanë tendenca
të jenë shumë të njëanshme duke mbështetur këto subjekte politike dhe programet e tyre.
Disa gazeta vlerësohen të jenë zëdhënës të politikanëve apo kompanive, të cilat janë tejet të
ndikuara nga disa parti politike.
(shiko: https://www.osce.org/sq/kosovo/67791?download=true).
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Sistemet aktuale të shitjes dhe shpërndarjes së gazetave ditore nuk kanë funksionim të
plotë. Së pari, gazetat nuk shpërndahen në bazë të kërkesës nga pikat e shitjes, por përmes
metodës së paushallit. Së dyti, është e qartë se fenomeni i huazimit të gazetave nga pikat e
shitjes, përmes së cilit gazetat lexohen dhe kthehen pa paguar fare për to, dëmton shitjet.
Në vijim janë paraqitur rekomandimet për përmirësimin e gjendjes së dobët të mediave të
shkruara:
1. Gazetat duhet të publikojnë raporte të shumëllojshme në mënyrë që ato të arrijnë te një
audiencë më e gjerë. Përmbajtjet si raportet për arte dhe kulturë, vlerësimet e restoranteve,
lajmet për personat VIP, analiza të vendeve të punës, trendet sociale, si dhe artikujt për
jetën e përditshme, do të duhej të botoheshin në shtojca të gazetave.
2. Botuesit duhet të sigurojnë autonominë e dhomave të tyre të lajmeve nga departamentet e
marketingut, përbrenda publikimeve të tyre.
3. Qeveria duhet të ndalojë reklamimin e pabalancuar, në të cilin disa gazeta sponsorizohen
drejtpërsëdrejti dhe disa të tjera diskriminohen.
4. Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës duhet të ndryshojë Kodin e Mediave të
Shkruara me amendamente që do të rregullonin dhe kufizonin ndikimin politik mbi mediat
e shkruara.
5. Botuesit duhet të ndërmarrin një iniciativë për themelimin e Shoqatës së Botuesve të
Gazetave. Kjo iniciativë do të duhej të pasohet me krijimin e një mekanizmi që do të maste
lexueshmërinë dhe tirazhin e të gjitha gazetave. Përvoja e mirë e një projekti të ngjashëm e
zbatuar nga tri stacionet televizive kosovare do të duhej të merret parasysh.
6. Redaktorët duhet të ndalojnë praktikën aktuale të dërgimit të gazetarëve në mbulimin e
ngjarjeve të parëndësishme ditore. Në vend të kësaj, këta gazetarë do të duhet të kishin
kurse adekuate trajnimi në mënyrë që të mund të prodhojnë raportime të thukëta
hulumtuese dhe analiza të lajmeve.
7. Botuesit duhet menjëherë të investojnë në krijimin e një sistemi të përbashkët të
shpërndarjes i cili jo vetëm që do të shpërndante gazeta bazuar në kërkesën, por edhe do t’i
mbikëqyrte shitjet.
8. Qeveria duhet të shqyrtojë mundësinë e lirimit të gazetave nga Tatimi në Vlerë të
Shtuar.
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9. Organizatat e mediave dhe Këshilli i Mediave të Shkruara, në bashkëpunim me botuesit
dhe redaktorët e gazetave, do të duhej të hartojnë programe trajnimi me fokus në raportimin
hulumtues. Botuesit dhe redaktorët do të duhej t’i sponsorizojnë këto trajnime për gazetarët
e tyre dhe t’i nxisin ata që të marrin pjesë në to.
10. Botuesit duhet të përqendrohen në gjenerimin e të hyrave nga shitjet dhe marketingu i
drejtë, në mënyrë që të jenë të pavarur nga reklamimet qeveritare.
11. Gazetat duhet të publikojnë më pak raportime për ngjarjet ditore. Në vend të kësaj,
duhet të publikohen më shumë raporte analitike dhe hulumtuese.
12. Redaktorët duhet të angazhohen më shumë për të paraqitur storie ekskluzive në ballina.
Lajmet dhe raportet ditore duhet të hiqen nga ballinat.
13. Redaktorët duhet të sigurojnë shumëllojshmërinë e përmbajtjes editoriale. Po ashtu,
redaktorët duhet të sigurojnë vazhdimësi në ndjekjen e storieve të rëndësishme dhe
relevante.
14. Redaktorët duhet të zhvillojnë agjendën e tyre të lajmeve, në mënyrë që të dallohen
raportimet e tyre nga mediat transmetuese.
15. Qeveria duhet të krijojë një mekanizëm për rregullimin e marketingut të saj në media,
duke respektuar pluralizmin e mediave të shtypura. Duhet të merret parasysh tirazhi i të
gjitha gazetave.
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8 APPENDIXES
Pyetësor:

Kolegji UBT
Fakulteti për Media dhe Komunikim

Pyetësori ka për qëllim, mbledhjen e informatave në lidhje me çështjen e gazetave.
Pyetësori përfshin gjithsej 10 pyetje të ndryshme për kalimtarët e rastit

Mosha juaj?
20-30
31-40
41-50
51-60
61-70

A lexoni gazeta?
Po
Jo
Nganjëherë

Sa ju besoni lajmeve në portale?
50%
50% - 50%
100%
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A keni ndonjë portal favorit?
Po
Jo

Cilën rubrikë e lexoni më shumë?
Vip rubrikën
Kulturë
Ekonomi
Show biz

Nëse nuk do të keni internet me çka do të informoheni?
TV
Gazeta
Radio

Epoka e internetit a mendoni që është e dobishme apo e dëmshme?
E dobishme
E dëmshme

A mendoni se do të kthehet prapa gazeta si me parë?
Po
Jo

Si e parashikoni të ardhmen në botën e teknologjisë?
Shumë të zhvilluar
Me të zhvilluar se tani
Njëjtë si tani
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Leximi i literaturave online me atë të shkruar a mendoni se janë të njëjta?
Jo
Po
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